viewpoints of the class teachers on the special field competence levels differed significantly according to the seniority in profession, education level and the number of in-service training variables; and the t test was used in order to determine whether the gender variable showed significant differences or not. At the end of the one-way variance analysis, when there were differences among the groups, the Tukey Test was used.
Results
According to the arithmetic average values of having the special field competence levels of the class teachers, it is possible to claim that the class teachers who participated in the study consider themselves as "very" competent in the dimensions.
According to the gender variable of the teachers, the t-test analysis results of the class teachers show that there is significant difference in the 'Follow-up and Evaluation', 'Art and aesthetics', 'Raising the Linguistic Consciousness', and 'Scientific and Technological Development' dimensions. In this context, there is a statistically significant difference between the averages of the answers given by female and male teachers to the questions that evaluated these topics. When the averages and standard deviations of the answers that are given to the 'Follow-up and Evaluation', 'Art and Aesthetics', 'Raising the Linguistic Consciousness', and 'Scientific and Technological Development' topics are considered it has been observed that, in each field, the female teachers gave answers that were over the "average" level when compared with the male teachers.
According to the seniority variable of the teachers, the one-way variance analysis results conducted in order to determine whether there are significant differences among the viewpoints on the special field competence levels of the class teachers, no significant differences have been determined in the 'LearningTeaching Environment and Development' and 'Art and Aesthetics' dimensions in terms of seniority in profession variable. The difference in the 'Learning-Teaching Environment and Development' dimension is between the 1-5 years and 6-10, 11-15 and 21 years and above seniority groups. It is possible to suggest that the teachers with less seniority consider themselves as "less competent" when compared with the teachers of more seniority levels in 'Learning-Teaching Environment and Development' dimension.
According to the education level variable of the teachers, the one-way variance analysis was conducted in order to determine whether there were significant differences between the special field competence levels of the class teachers, it has been determined that there is a difference according to the education level in 'Scientific and Technological Development' dimension. In the 'Scientific and Technological Development' dimension, it is observed that the difference is between the teachers who have postgraduate degrees and foundation degrees, and those who have bachelor's degrees.
According to the in-service training programs variable of the teachers, the one-way variance analysis was conducted in order to determine whether there were significant differences between the special field competence levels of the class teachers, and it has been determined that there are significant differences between the 'Learning-Teaching Environment and Development', 'Raising the Linguistic Consciousness', 'Individual Responsibilities and Socializing' dimensions. It is observed that the difference in the 'LearningTeaching Environment and Development' variable is between those who had participated in in-service training programs twice and those who had participated for 5 times and above. It is also observed that the difference for the 'Raising the Linguistic Consciousness' field is between those who had participated in inservice training programs for once and those who had participated for 4-5 times and above. It has been determined that the difference between the 'Individual Responsibilities and Socializing' dimension is between those who had participated in in-service training for twice and those who had participated for 5 times and above.
Discussion
In this study, it has been determined that the class teachers have the special field competences at a sufficient level according to the viewpoints of class teachers.
According to the viewpoints of class teachers, significant difference was found between the 'Follow-up and Evaluation', 'Art and Aesthetics', 'Raising the Linguistic Consciousness', and 'Scientific and Technological Development' dimensions in terms of gender variable. It is possible to claim that female teachers adopt the expressions for these dimensions more than the male teachers. According to the seniority variable of the teachers, significant difference has been determined between the viewpoints of the class teachers on special field competence levels in 'Learning-Teaching Environment and Development' and 'Art and Aesthetics' dimensions in terms of seniority. Depending on this difference, it is possible to suggest that as the seniority increases, so does the level of having the special field competence. Significant difference was found in the 'Scientific and Technological Development' dimension between the special field competences in the education level variable of the class teachers. This difference is between the teachers who have post graduate degrees, foundation degrees, and those who have bachelor's degrees. According to the number of the in-service training programs of the teachers variable, significant difference was found between the special field competence levels in 'Learning-Teaching Environment and Development', 'Raising the Linguistic Consciousness', 'Individual Responsibilities and Socializing' dimensions. As the number of the inservice training programs increases, the teachers consider themselves more competent. 
Sınıf Öğretmenlerinin Özel Alan

Giriş
Öğretmenlik mesleğini oluşturan iki temel unsur, kişisel nitelikler ve mesleki yeterliklerdir. Karaçam (2003) 'ın ifadesiyle, bir okulun başarı ve verimliliği, geniş ölçüde öğretmenin yeteneği ve mesleki gücüne bağlıdır. 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'nun 43. maddesine göre, öğretmenlik, "devletin eğitim-öğretim ve bununla ilgili yönetim görevlerini üzerine alan özel bir ihtisas mesleğidir." O halde öğretmenlik, uzmanlık yeterliğine sahip olmayı gerektirir. Senemoğlu (2002) 'na göre, öğretmenlerin, öğrencilerin gelişim düzeylerini ve gereksinimlerini tanıma, öğretme-öğrenme ortamlarını düzenleme, ölçme ve değerlendirme yeterliklerine sahip olmaları gerekir. Gökçe (1996) , ilköğretim öğretmenlerinin yeterliklerini, çocuk gelişimi konusundaki bilgilerine, sınıf içinde etkili iletişim kurabilmeye, öğretim yöntemlerine, okuma öğretimine, yazma öğretimine, matematik öğretimine, sınıf yönetimine, öğrenci başarısını değerlendirmeye, okul-aile işbirliğini sağlamaya, program geliştirme ve değerlendirmeye, mesleki ve kişisel özelliklere bağlar.
Öğretmen yeterliklerine ilişkin alan yazın ve araştırmalar incelendiğinde, öğretmenlerin öğrenim durumu, kıdemi ve hizmet içi eğitim programlarına katılımı arttıkça öğrenci başarısının da arttığı (Damar, 1996) ; öğrenci başarısı ile öğretmen niteliği arasında güçlü bir ilişki olduğu (Ilıkan, 2007; Hannam & ark., 2005; OECD, 2004 , akt. Karacaoğlu, 2008a Darling-Hammond, akt. Karacaoğlu, 2008a; Artiga & Betoret, 2010; Mujis & ark., 2014) anlaşılmaktadır. Öğretmenlerin niteliği, eğitimin kalitesi ve öğrenci başarısı üzerinde en çok etkili olan faktörlerden biridir.
Eğitim sürecinin ürünü eğitilmiş insanı (iyi yurttaş, iyi insan, iyi meslek sahibi kişi) hedefine ulaştırmanın, öğretmenlerin yeterlikleriyle ve kişisel nitelikleriyle bağımlı olduğu düşünülebilir.
Eğitim sürecinin tüm değişkenlerinin kendine özgü önemi ve işlevi vardır. Bunlardan birindeki aksaklık veya eksiklik, eğitim faaliyetlerini olumsuz etkiler. Öğretmen değişkeninin ise önemi daha farklıdır. Mükemmel bir okul binası yapmak, çağdaş araç-gereçlerle donatmak, çok iyi programlar hazırlamak, ancak * Bu çalışma, Yrd. Doç. Dr. Tuncay ÖZDEMİR danışmanlığında hazırlanan "Sınıf Öğretmenlerinin Özel Alan Yeterlik Düzeyleri" adlı yüksek lisans tezinden üretilmiştir.
2 Sorumlu yazarın adresi: Mehmetçik İlkokulu, Sınıf Öğretmeni, İzmit, Kocaeli, Türkiye Telephone: +903742541000 Fax: +903742534506 e-posta: oyaihtiyar@hotmail.com yeterliklerle donanmış öğretmenlerle anlam kazanır. Eğitim sistemi düzenlenirken ve geliştirilirken öğretmen değişkeni öncelikli olarak göz önünde bulundurulmalıdır. Çünkü eğitimin nitelik boyutu öğretmen yeterlikleriyle bağımlıdır (Aydın, 1998) . Öğretmen yeterliği, akademik açıdan gelişmiş olmayı, planlı ve çeşitli araç-gereçleri kullanabilmeyi gerektirir (Saraç, 2002) .
Yeterlik, "Bir işi yapma gücü sağlayan özel bilgi, ehliye; görevini yerine getirme gücü, kifayettir." (TDK, 2005 1-Öğrenme-Öğretme Ortamı ve Gelişim: Gelişim öğrenmeyle ilgili kavram ve ilkeleri öğrencilerin gelişim dönemleri özelliklerine göre izleme, öğrenme-öğretme ortamına bu özelliklerin gereklerini yansıtma uygulamalarını kapsamaktadır. 4-Sanat ve Estetik: Öğrencilerin güzel sanatlarla ilgili temel bilgilere sahip olma, sanatsal etkinlikleri öğrenme sürecinde kullanma, öğrenme ortamlarını düzenlerken estetik bakış açısını dikkate alma gibi uygulamaları kapsamaktadır.
2-
5-Dil Bilincini Geliştirme: Öğrencilerin anlama ve anlatım becerilerini geliştirmeye yönelik etkinlikler düzenleme, dili doğru ve etkin kullanma, öğrencilerini gereksinimlerini dikkate alma gibi uygulamaları kapsamaktadır.
6-Bilimsel ve Teknolojik Gelişim: Bilimsel ve teknolojik kavramları doğru ve etkin kullanma, bilimin gelişimi hakkında genel bilgi kazandırma uygulamalarını kapsar.
7-Bireysel Sorumluluklar ve Sosyalleşme: Öğrencinin kendini ve yakın çevresini tanımalarını, demokratik davranma ve sorumluluk bilincini, etkili iletişim kurmalarını, içinde yaşadığı doğal çevreyi tanımalarını sağlayabilmeleri ve doğal afetlere karşı anlayış geliştirebilme doğayı sevme ve koruma bilinci oluşturabilme, zaman -geçmiş, şimdi, gelecek-ve değişim bilinci geliştirebilme uygulamalarını kapsamaktadır.
8-Beden Eğitimi ve Güvenlik: Ritmik jimnastik, artistik jimnastik, serbest jimnastik, birlikte düzenli hareket etme gibi becerilerini uygulamalarını kapsamaktadır.
Bu çalışmanın, sınıf öğretmenlerinin özel alan yeterlik düzeylerini belirlemek suretiyle, uygulamada, hizmet içi ve hizmet öncesi eğitim düzenlemelerinde, öğretmelere, müfettişlere, eğitim yöneticilerine bir miktar katkıda bulunacağı düşünülmüştür.
Bu çalışmanın amacı, ilköğretim okullarındaki sınıf öğretmenlerinin özel alan yeterlik düzeylerini, sınıf öğretmenlerinin görüşlerine göre belirlemek ve sınıf öğretmenliği özel alan yeterliğinin katılımcılara ilişkin bazı değişkenlere göre farklılaşıp farklılaşmadığını tespit etmektir.
Bu amacı gerçekleştirmek için iki alt problem belirlenmiştir. Bunlardan ilki sınıf öğretmenlerinin görüşlerine göre, özel alan yeterliklerinin düzeyini, ikinci olarak ise özel alan yeterlikleri açısından sınıf öğretmenlerinin görüşleri arasında bağımsız değişkenler açısından (cinsiyet, kıdem, eğitim düzeyi, katıldığı hizmet içi program sayısı) anlamlı farklılık olup olmadığını belirlemektir.
Yöntem
Sınıf öğretmenlerinin özel alan yeterlik düzeylerini betimlemeyi amaçlayan bu çalışma, tarama modelinde ve niceldir. Bu çalışma ile sınıf öğretmenlerinin özel alan yeterlik düzeyleri, sınıf öğretmenlerinin görüşlerine dayalı olarak betimlenmeye çalışılmıştır.
Katılımcılar
Bu çalışmanın verileri İstanbul ilinde görev yapan 250 sınıf öğretmeninden elde edilmiştir. Sınıf öğretmenlerinin %71.6'sı kadın, %28.4'ü erkektir. Katılımcıların %32'si 30 yaş ve altı, %22'si 31-35 yaş, %26'sı 36-40 yaş, %11.6'sı 41-45 yaş, %4'ü 46-50 yaş ve %4.4'ü 51 yaş ve üzeri grubundadır. Ankete katılan 250 sınıf öğretmeninin kıdem yıllarına göre dağılımları incelendiğinde %24.4'ünün 1-5 yıl arası, yine %24.4'ünün 6-10 yıl arası, %32'sinin 11-15 yıl arası, %10.4'ünün 16-20 yıl arası ve %8.8'inin 21 yıl ve üzeri kıdeme sahip olduğu görülmektedir. Ankete katılan 250 sınıf öğretmeninden %91.2'si lisans, %5.2'si ön lisans ve %3.6'sı yüksek lisans ve/veya doktora mezunudur. Sınıf öğretmenlerinin katıldıkları hizmet içi eğitim programı sayısına göre dağılımlarına bakıldığında %4.4'ünün 1, %9.6'sının 2, %18.8'inin 3, %12'sinin 4 ve %55.2'sinin 5 ve üzeri hizmet içi eğitim programına katıldığı görülmektedir.
Veri Toplama Aracı
Sınıf öğretmenlerinin özel alan yeterlikleri ile ilgili olarak alan yazın incelenmiş, MEB (2008) tarafından yayınlanan Sınıf Öğretmenliği Özel Alan Yeterlikleri çalışmasının boyutları dikkate alınarak, bir anket geliştirilmiştir. Ankette yer alan boyutlar: 'Öğrenme-Öğretme Ortamı ve Gelişim' (8 madde; örnek madde: "Gelişim özellikleri bakımından farklılık gösteren öğrencilerimi dikkate alarak öğretim yöntem ve tekniklerini çeşitlendiririm."), 'İzleme ve Değerlendirme' (3 madde; örnek madde: "Öğrencilerimin gelişim dönemlerini izlemek için aile, rehber öğretmen, özel eğitim ve ilgili alan uzmanları ile işbirliği yaparım."), "Bireysel ve Mesleki Gelişim -Toplumsal İlişkiler" (6 madde; örnek madde: "Bireysel ve mesleki gelişim için profesyonel çalışma gruplarına ve hizmet içi eğitim programlarına gönüllü olarak katılırım."), 'Sanat ve Estetik' (5 madde; örnek madde: "Güzel sanatlarla ilgili yayın ve etkinlikleri izlerim."), 'Dil Bilincini Geliştirme' (3 madde; örnek madde: "Öğrencilerime okul içi ve okul dışı çeşitli ortamlarda konuşma etkinlikleri düzenleyerek kendilerini ifade etme olanağı tanırım."), 'Bilimsel ve Teknolojik Gelişim' (2 madde; örnek madde: "Öğrencilerimin, bilime olumlu bakış açısı kazanmaları için -bilimsel gelişmeleri, bilim insanlarının bilime katkılarını içeren-drama, poster, broşür hazırlamalarını sağlayacak etkinlikler düzenlerim."), 'Bireysel Sorumluluklar ve Sosyalleşme' (10 madde; örnek madde: "Öğrencilerimin kendilerini ve yakın çevrelerini -ailesini, arkadaşlarını, okulunu-tanımaları ve ifade edebilmeleri için çeşitli etkinlikler düzenlerim."), 'Beden Eğitimi ve Güvenlik' (7 madde; örnek madde: "Öğrencilerime, ferdi sporlar ve takım sporları ile ilgili becerileri uygulamalı olarak göstererek, bunları yapmalarını sağlarım.") şeklinde belirlenmiştir. Geliştirilen ankette sınıf öğretmenliği özel alan yeterliğine ilişkin 44 ifade yer almaktadır.
Anketin güvenirlik çalışması için cronbach alpha katsayısı hesaplanmıştır. Buna göre 'Öğrenme-Öğretme Ortamı ve Gelişim' boyutunun cronbach alpha değeri α=.86, 'İzleme ve Değerlendirme' boyutunun α=.70, Bireysel ve Mesleki Gelişim-Toplum İlişkiler boyutunun α=.72, 'Sanat ve Estetik' boyutunun α=.82, 'Dil Bilincini Geliştirme' boyutunun α=.74, 'Bilimsel ve Teknolojik Gelişim' boyutunun α=.70, 'Bireysel Sorumluluklar ve Sosyalleşme' boyutunun α=.83, 'Beden Eğitimi ve Güvenlik' boyutunun α=.79'dur.
Verilerin Analizi
Birinci alt probleme ilişkin sınıf öğretmenlerinin görüşlerine göre, özel alan yeterliklerinin düzeyini saptamak amacıyla aritmetik ortalama ( ve standart sapma (ss) değerleri kullanılmıştır. Araştırmada ikinci alt problemin çözümüne ilişkin; özel alan yeterlikleri açısından sınıf öğretmenlerinin görüşlerinin, kıdem, eğitim düzeyi ve katıldıkları hizmet içi program sayısı değişkenlerine göre anlamlı farklılık gösterip göstermediğini belirlemek için tek yönlü varyans analizi, cinsiyet değişkeninin görüşlerde anlamlı farklılık gösterip göstermediğini belirlemek için ise t testi uygulanmıştır. Tek yönlü varyans analizi sonucunda gruplar arasında fark çıktığında Tukey testi uygulanmıştır.
Bulgular
Sınıf öğretmenlerinin, özel alan yeterliklerine sahip olma düzeylerine ilişkin aritmetik ortalamaları ve standart sapma değerleri Tablo 2'de verilmiştir. Öğretmenlerin cinsiyet değişkenine göre, sınıf öğretmenlerinin özel alan yeterlik düzeylerine ilişkin görüşleri arasında anlamlı bir fark olup olmadığını tespit etmek amacıyla yapılan t-testi sonuçları Tablo 3'de verilmiştir. t-testi analiz sonuçları İzleme ve Değerlendirme, 'Sanat ve Estetik', 'Dil Bilincini Geliştirme' ve 'Bilimsel ve Teknolojik Gelişim' boyutlarında cinsiyete göre anlamlı farklılık olduğunu, 'Öğrenme-Öğretme Ortamı ve Gelişim', 'Bireysel ve Mesleki Gelişim-Toplumsal İlişkiler', 'Bireysel Sorumluluklar ve Sosyalleşme', 'Beden Eğitimi ve Güvenlik' boyutlarında ise anlamlı farklılık olmadığını göstermektedir. Buna göre; kadın ve erkek öğretmenlerin bu konuları ölçen sorulara verdikleri cevapların ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmaktadır. 'İzleme ve Değerlendirme', 'Sanat ve Estetik', 'Dil Bilincini Geliştirme' ve 'Bilimsel ve Teknolojik Gelişim' konularına ilişkin sorulara verilen cevapların ortalamaları ve standart sapmaları incelendiğinde her konu alanı için kadın öğretmenlerin erkek öğretmenlere göre "orta"nın üstünde cevap verdikleri, dolayısıyla erkek öğretmenlere göre ifadeleri daha çoğunlukla benimsedikleri söylenebilir. Bu durum cinsiyet değişkeninin, öğretmenlerin görüşlerinde farklılıklara neden olan bir değişken olduğu şeklinde yorumlanabilir. Öğretmenlerin mesleki kıdem değişkenine göre, sınıf öğretmenlerinin özel alan yeterlik düzeylerine ilişkin görüşleri arasında anlamlı bir fark olup olmadığını anlamak amacıyla yapılan tek yönlü varyans analizi sonuçları Tablo 4'de verilmiştir. Analiz sonucunda 'Öğrenme-Öğretme Ortamı ve Gelişim' ve 'Sanat ve Estetik' boyutlarında kıdeme göre anlamlı farklılık olduğu bulunurken, 'İzleme ve Değerlendirme', 'Bireysel ve Mesleki Gelişim-Toplumsal İlişkiler', 'Dil Bilincini Geliştirme', 'Bilimsel ve Teknolojik Gelişim', 'Bireysel Sorumluluklar ve Sosyalleşme', 'Beden Eğitimi ve Güvenlik' boyutlarında ise anlamlı farklılık bulunmamıştır. 'Öğrenme-Öğretme Ortamı ve Gelişim' boyutunda farklılığın 1-5 yıl ile 6-10, 11-15 ve 21 yıl ve üzeri kıdem grupları arasında olduğu görülmektedir. 'Öğrenme-Öğretme Ortamı ve Gelişim' boyutunda mesleki kıdemi az olan öğretmenlerin fazla olan öğretmenlere göre kendilerini daha az yeterli gördükleri ifade edilebilir. 'Sanat ve Estetik' konu alanı için farklılığın 6-10 yıl ile 21 yıl ve üzeri grupları arasında olduğu görülmektedir. Mesleki kıdemi farklı olan öğretmenlerin az olan öğretmenlere göre 'Sanat ve Estetik' alanında kendilerini daha yeterli oldukları söylenebilir. Öğretmenlerin eğitim düzeyi değişkenine göre, sınıf öğretmenlerinin özel alan yeterlik düzeylerine ilişkin görüşleri arasında anlamlı bir fark olup olmadığını anlamak amacıyla tek yönlü varyans analizi sonuçları Tablo 5'de verilmiştir. Tablo 5'de 'Bilimsel ve Teknolojik Gelişim' boyutunda eğitim düzeyine göre farklılık olduğu görülürken, 'Öğrenme-Öğretme Ortamı ve Gelişim', 'İzleme ve Değerlendirme', 'Bireysel ve Mesleki Gelişim-Toplumsal İlişkiler', 'Sanat ve Estetik', 'Dil Bilincini Geliştirme', 'Bireysel Sorumluluklar ve Sosyalleşme', 'Beden Eğitimi ve Güvenlik' boyutlarında farklılık olmadığı görülebilir. 'Bilimsel ve Teknolojik Gelişim' boyutunda yüksek lisans ile ön lisans ve lisans düzeyine sahip öğretmenler arasında olduğu görülmektedir.
Öğretmenlerin katıldıkları hizmet içi eğitim programı sayısı değişkenine göre, sınıf öğretmenlerinin özel alan yeterlik düzeylerine ilişkin görüşleri arasında anlamlı bir fark olup olmadığını anlamak amacıyla tek yönlü varyans analizi sonuçları Tablo 6'da verilmiştir. Tek yönlü varyans analizi sonucunda, 'Öğrenme-Öğretme Ortamı ve Gelişim', 'Dil Bilincini Geliştirme' ve 'Bireysel Sorumluluklar ve Sosyalleşme' boyutlarında arasında anlamlı farklılık olduğu, 'İzleme ve Değerlendirme', 'Bireysel ve Mesleki Gelişim-Toplumsal İlişkiler', 'Sanat ve Estetik', 'Bilimsel ve Teknolojik Gelişim', 'Beden Eğitimi ve Güvenlik' boyutlarında farklılık olmadığı bulunmuştur. 'Öğrenme-Öğretme Ortamı ve Gelişim' için farklılığın 2 kez hizmet içi eğitim programına katılanlar ile 5 ve üzeri hizmet içi eğitim programına katılan öğretmenler arasında olduğu görülmektedir. 'Dil Bilincini Geliştirme' konu alanı için farklılığın 1 kez hizmet içi eğitim programına katılanlar ile 4 ve 5 ve üzeri hizmet içi eğitim programına katılan öğretmenler arasında olduğu görülmektedir. 'Bireysel Sorumluluklar ve Sosyalleşme' konu alanı için farklılığın 2 kez hizmet içi eğitim programına katılanlar ile 5 ve üzeri hizmet içi eğitim programına katılan öğretmenler arasında olduğu görülmektedir. 
Tartışma
Bu çalışmada, sınıf öğretmenleri kendilerini özel alan yeterliklerini oluşturan 'Öğrenme-Öğretme Ortamı ve Gelişim', 'İzleme ve Değerlendirme', 'Bireysel ve Mesleki Gelişim-Toplumsal İlişkiler', 'Sanat ve Estetik', 'Dil Bilincini Geliştirme', 'Bilimsel ve Teknolojik Gelişim', Bireysel Sorumluluk ve Sosyalleşme ve 'Beden Eğitimi ve Güvenlik' alanlarının her birinde kendilerini çoğunlukla yeterli görmüşlerdir. Benzer bir çalışma Avcı & Cinoğlu (2012) tarafından yapılmıştır: Sınıf öğretmenleri, kendi algılarına göre 8 yeterlik alanında kendilerini, 'öğretim programına ilişkin uygulamalarındaki farkındalığı ile öğretmenlik mesleğine ilişkin sahip olduğu temel bilgi, beceri ve tutumlar' ve 'öğretim sürecindeki uygulamalarında edindiği mesleki deneyimlerle programın gereğini yerine getirdiği, uygulamalarını çeşitlendirdiği, öğrenci ilgi ve ihtiyaçlarını dikkate aldığı performans' düzeyinde yeterli görmektedir.
Bu çalışmanın paralelinde başka araştırmalara rastlanmamakla birlikte, alan yazında öğretmenlerin öz-yeterlikleri ile ilgili araştırmalar yakınlık göstermektedir. Sınıf öğretmeni öz-yeterlikleri bağlamında yapılmış araştırmalarda da öğretmenlerin kendilerini yeterli gördükleri şeklinde bulgulara rastlanmıştır (Karacaoğlu, 2008b) . Dilci (2012) 'nin bulgusunda, sınıf öğretmenleri hazırlık, planlama, alan bilgisi, öğretim yöntem ve teknik kullanımı, öğretim teknolojisi ve materyal kullanımı, beden dili ve etkili ses kullanımı, iletişim becerisi, dersi değerlendirme, genel öğretmenlik yetisi boyutlarında, kendilerini yeterli görmektedir. Seferoğlu ve Akbıyık (2005) , öğretmenlerin bilgisayar öz-yeterlik algılarını orta düzeyde bulmuştur. Ancak Çakan (2004) , öğretmenlerin oldukça büyük bir kısmının ölçme ve değerlendirme konusunda kendilerini yetersiz ya da eksik bulduklarını; Kilmen & Çıkrıkçı Demirtaşlı (2009) öğretmenlerin ölçme ve değerlendirme uygulamalarını yeterince gerçekleştiremediklerini ortaya koymuşlardır. Öğretmenler, öğrencilerin gelişimini etkileyen etkenleri bilerek, olumsuz, dezavantajlı çevrelerden gelen öğrencileri, öğretme-öğrenme ortamında destekleyici önlemler almalıdırlar. Öğretmenlerin bu önlemleri alabilmeleri için değişik yaş ve gelişim çağındaki çocukların fiziksel, psikososyal, bilişsel ve ahlak gelişim özelliklerini bilmeleri gerekir (Senemoğlu, 2002) . Karacaoğlu (2008b) 'nun çalışma bulgularına göre, öğretmenlerin öğretmende olması gereken yeterliliklerin bütününde yeterlilik algılarının yüksek olduğu ve kendilerini "çok yeterli" gördükleri belirlenmiş, fakat öğretmenlerin A)meslek bilgisi konusunda: 1-"Bilgi ve iletişim teknolojilerinde donanımlı olma" ve "Özel alan öğretim programını izleme ve değerlendirme": a)öğrenciyi tanıma ve öğrencinin gelişimini sağlamaya ilişkin "Gelişim özelliklerini tanıma", b)öğretme-öğrenme sürecine ilişkin "Bilgi ve iletişim teknolojilerinde donanımlı olma", c)gelişimi izlemeye ve değerlendirmeye ilişkin "Değişik ölçme tekniklerini kullanarak öğrencinin konu alanındaki öğrenmelerini ölçme", d)okul, aile, meslektaş ve toplum ilişkilerine ilişkin "Çevre olanaklarından yararlanma", e)programa ve içeriğe ilişkin "Özel alan öğretim programını izleme ve değerlendirme", B)alan bilgisi konusunda: "Alanında yapılan bilimsel çalışmalara katılma", C)kendini geliştirme konusunda: "Mesleki gelişimini sağlayacak ortamlara girme (Mesleki örgütlere katılma ve sorumluluk alma)", D)ulusal ve uluslararası değerler konusunda "Güzel yazı yazma" ve "Çağdaş gelişmelerden haberdar olma" yeterliklerinde kendilerini en düşük düzeyde algıladığı tespit edilmiştir.
Bu çalışmada, cinsiyet değişkenine göre sınıf öğretmenlerinin 'İzleme ve Değerlendirme', 'Sanat ve Estetik', 'Dil Bilincini Geliştirme' ve 'Bilimsel ve Teknolojik Gelişim' boyutlarına ilişkin görüşlerinin anlamlı farklılık gösterdiği bulunmuştur. Kadın öğretmenler, erkek öğretmenlere göre bu boyutlarda kendilerini daha yeterli görmektedir. Alan yazında konu ile ilgili yapılan çalışmalarda cinsiyet değişkeni, öğretmenlerin görüşlerinde farklılık ortaya koymuştur. Dilci (2012) 'nin araştırmasında, sınıf öğretmenlerinin öğrenme ve öğretme sürecine ilişkin yeterlik algılarının cinsiyet değişkenine göre değerlendirilmesinde anlamlı fark bulunmuştur. Buna göre, erkek öğretmen adayları kendilerini bayanlara göre daha yeterli hissetmektedir. Yine başka bir araştırmada, erkek sınıf öğretmenlerinin öz yeterlik inançlarının kadın öğretmelere göre daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır (Korkut & Babaoğlan, 2012) . Oysa Avcı & Cinoğlu (2012)'nun araştırmasında, sınıf öğretmelerinin özel alan yeterliklerini oluşturan 8 yeterlik alanına sahip olma düzeyleri arasında cinsiyet değişkenine göre hiçbir yeterlik alanında anlamlı bir fark bulunmamıştır. Araştırmanın bulgularına göre, genel öz-yeterlik algıları ve alt boyutlarında cinsiyete göre anlamlı fark bulunmamıştır (Gençtürk & Memiş, 2010) . İlköğretim öğretmenlerinin yeterlik algılarının alt boyutlarını, cinsiyet değişkeninin etkileyip etkilemediğini saptamak amacıyla yapılan istatistiksel çalışmada cinsiyet değişkeni açısından öğrenci katılımı, eğitimsel stratejiler ve sınıf yönetimi boyutlarında bir farklılaşma görülmemiştir (Çimen, 2007) . Kadın öğretmenlerin lehine olan anlamlı farklılıklardan, kadın öğretmenlerin erkek öğretmenlere göre mesleklerinde daha planlı ve kurallı hareket ettikleri, sanat ve estetiğe, bilim ve teknolojiye daha özenle bakış açısı getirdikleri ifade edilebilir.
Bu çalışmada, mesleki kıdem değişkenine göre sınıf öğretmenlerinin, özel alan yeterlik düzeylerine ilişkin görüşleri arasında 'Öğrenme-Öğretme Ortamı ve Gelişim' ve 'Sanat ve Estetik' boyutlarında anlamlı farklılık bulunmuştur. 'Öğrenme-Öğretme Ortamı ve Gelişim' ve 'Sanat ve Estetik' boyutlarında mesleki kıdemi az olan öğretmenler, fazla olanlara göre kendilerini daha az yeterli görmektedir. Bu farklılıklardan hareketle, kıdem arttıkça katılımcıların özel alan yeterliğine sahip olma düzeyinin de arttığı söylenebilir. Alan yazında benzer bir çalışmada, dört farklı çalışma süresini içeren kıdem değişkenine göre sadece 4. yeterlik alanında 11-15 yıl süredir çalışan öğretmenler ile 16 yıl ve daha uzun süredir çalışan öğretmenler arasında, 16 yıl ve daha uzun süredir çalışan öğretmenler lehine anlamlı bir fark bulunmuştur (Avcı & Cinoğlu, 2012) . Gençtürk & Memiş (2010) 'in çalışmasından elde edilen bulgular, meslekteki kıdemin öğretmenlerin yeterlik algılarında önemli bir fark oluşturduğunu göstermektedir. Özellikle, 11 yıl ve daha fazla tecrübesi olan öğretmenler, bütün yeterlik alanlarında diğerlerinden anlamlı bir şekilde farklıdır (Gençtürk & Memiş, 2010) . Dilci (2012) 'nin araştırmasında, sınıf öğretmenlerinin öğrenme ve öğretme sürecine ilişkin yeterlik algılarının kıdem değişkenine göre değerlendirilmesinde anlamlı fark bulunmamıştır. Kıdem değişkenine göre, öğretmenlerde tecrübe arttıkça öğrenme-öğretme ortamının örgütlenmesi, öğrenci gelişimi gibi konularda davranışlarda pozitif gelişmeler olduğu, yine tecrübenin artışıyla 'Sanat ve Estetik' anlayışında da gelişmeler olduğu söylenebilir.
Bu çalışmada, eğitim düzeyi değişkenine göre sınıf öğretmenlerinin, özel alan yeterlik düzeylerine ilişkin görüşleri arasında 'Bilimsel ve Teknolojik Gelişim' boyutunda anlamlı farklılık bulunmuştur. Bu farklılık, yüksek lisans ile ön lisans ve lisans düzeyine sahip öğretmenler arasındadır. Alan yazında diğer bir çalışmada da lisans ve lisans grubunun yer aldığı eğitim düzeyi değişkenine göre yeterlik düzeylerinde 'Öğrenme-Öğretme Ortamı ve Gelişim', 'İzleme ve Değerlendirme', 'Sanat ve Estetik' ve 'Dil Bilincini Geliştirme' yeterlik alanlarında ön lisans lehine anlamlı farklar bulunmuştur (Avcı & Cinoğlu, 2012) . Çeşitli araştırmalarda, genel öz-yeterlik algıları ve alt boyutlarında mezun oldukları okullara göre anlamlı fark bulunmamıştır (Gençtürk & Memiş, 2010; Üstüner & ark., 2009; Çimen, 2007) . Öğretmenlerin eğitim düzeyinin yükselmesinin, yeterlik görüşlerine beklenen düzeyde yansımadığı düşünülebilir.
Bu çalışmada, hizmet içi eğitim programına katılım değişkenine göre sınıf öğretmenlerinin, özel alan yeterlik düzeylerine ilişkin görüşleri arasında, 'Öğrenme-Öğretme Ortamı ve Gelişim', 'Dil Bilincini Geliştirme' ve 'Bireysel Sorumluluklar ve Sosyalleşme' boyutlarında anlamlı farklılık olduğu bulunmuştur. Öğretmenlerin görüşlerine göre, hizmet içi eğitim programına katılım sayıları ile yeterlik düzeyi arasında bir doğru orantı olduğu söylenebilir. Alan yazında Karacaoğlu (2008b) 'nun bulgusunda, öğretmenlerin yeterlik algılarının hizmet içi eğitim alma durumlarına göre, yalnızca okul, aile, meslektaş ve toplum ilişkilerine ilişkin yeterlikler boyutunda hizmet içi eğitim alan ve almayan gruplar arasındaki farkın anlamlı olduğu görülmüştür. Hizmet içi eğitim alan öğretmenler kendilerini, özellikle hizmet içi eğitim almayan öğretmenlere göre okul, aile, meslektaş ve toplum ilişkilerinde daha yeterli algılamaktadırlar. Damar (1996) araştırmasında, öğretmenlerin hizmet içi eğitim programlarına katılımı arttıkça öğrenci başarısının da arttığını tespit etmiştir. Bu çalışmada da benzer sonuçlar ortaya çıkmıştır. Erden (2004) 'e göre, "Her meslekteki bilgi ve beceri eğitim yoluyla aktarılır. Hangi meslek dalı olursa olsun, çalışanların ve eğitilenlerin kendi alanlarıyla ilgili en üst düzeyde bilgi ve beceriye sahip olabilmesi; onları eğitenlerin, yetiştirenlerin mesleklerinde en üst düzeyde yeterliğe sahip olmasına bağlıdır." Eğitim sisteminin, sürekli kendini geliştirmeyi hedefleyen bireyler yetiştirmesi, öğretmenlerin üst düzey performans göstermeleri, aldıkları hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimin önemini ortaya çıkarmaktadır. 
